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ТУПРОҒИ ШЎРЛАНГАН ШАРОИТЛАРДА ҒЎЗА НАВЛАРИНИНГ
ЭКОФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ
Норбоева Умида Тоштемировна б.ф.н., доц., Холлиев Аскар Эргашович б.ф.д., проф.
Бухоро давлат университети
Аннотация. Мақолада тупроқ шўрланиши ва намлик даражаларининг ўсиш
жадаллиги ҳамда фотосинтез соф маҳсулдорлигига таъсири асосида аниқланган
экспериментал маълумотлар келтирилган. Ушбу кўрсаткичлар қийматининг ҳар хил
даражада ўзгариши тупроқ шўрланиши ва намлик даражаларига боғлиқлиги қайд этилган.
Бухоро-8, Бухоро-102 ғўза навларининг шўрланишга мослашиш хусусиятининг юқорилиги
илмий асосланган.
Калит сўзлар: шўрланиш, қурғоқчилик, тўлиқ нам сиғими, фотосинтез, соф
маҳсулдорлик.
ЭКОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА В
УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЁННЫХ ПОЧВ
У.Т.Норбоева, А.Э.Холлиев
Аннотация. В статье приводится экспериментальные результаты влияния
почвенного засоления и уровня водообеспеченности на интенсивности роста и чистой
продуктивности фотосинтеза хлопчатника. Установлено величина разнообразного
изменения этих параметров в зависимости от почвенного засоления и уровня
водообеспеченности. Научно обоснованы повышенной адаптационной способности к
засолению сорта хлопчатника Бухоро-8 и Бухоро-102.
Ключевые слова: засоление, засуха, полной влагоемкости, фотосинтез, чистая
продуктивность.
ECOPHYSIOLOGICAL PECULIARITIES OF COTTON VARIETIES IN SOIL
SALINITY CONDITIONS
U.Т.Norboyeva, А.E.Kholliyev
Abstract. The following article deals with experimental results of influence of soil-dwelling
salinization and the level of water supply on intensity evolution and pure productivity of
photosynthesis of cotton plant. There were assigned dimension of various changes of following
parameters on the dependence of soil-dwelling salinazation and the level of water supply.
Scientifically justified high adaptive capabilities to salinity of the varieties of cotton plants Bukhara8 and Bukhara-102.
Key words: salinization, draught, entire moisture-retention capacity, photosynthesis, pure
productivity.
Кириш. Шўрланиш ноқулай абиотик омиллардан бири бўлиб, қишлоқ
хўжалик ўсимликларининг маҳсулдорлигини чеклаб, уларнинг униб чиқиши,
ҳаётчанлиги ва ҳосилдорлигига салбий таъсир кўрсатади. Дунё бўйича
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суғориладиган ерларнинг 45 миллион гектардан ортиғи шўрланган бўлиб, тупроқ
шўрланиши даражасининг ошиши натижасида ҳар йили 1,5 миллион гектар
майдон ишлаб чиқаришдан чиқиб кетмоқда[1].
Тупроқ шўрланиши атроф-муҳитнинг асосий омилларидан бири бўлиб, у
ўсимликларнинг ўсиши ва маҳсулдорлиги билан тескари пропорцинал боғлиқ.
Айрим ҳисоб-китобларга қараганда, дунё умумий қуруқлигининг 15- 23 фоизи,
жумладан, қишлоқ хўжалиги учун ишлатиладиган майдонлар шўрланган
тупроқлар билан қопланган[2].
Шўрланишнинг ўсимликларга салбий таъсири асосан қуйидагилардан
иборат: (1) тупроқ эритмасида сув потенциалининг пасайиши натижасида илдиз
тизими томонидан сувни ютиш фаолиятининг қийинлашиши; (2) тупроқ
структурасининг ўзгариши, унинг сув ва ҳаво ўтказувчанлигининг пасайиши; (3)
ҳужайра ичида ўсимликлар метаболизмига заҳарли таъсир қилувчи анорганик
ионлар концентрациясининг ошиши[3].
Ўсимликшуносликда маҳсулдорлик пасайишининг асосий сабабларидан
бири, ҳар хил шаклдаги абиотик стрессорлар таъсири, жумладан, бундай омиллар
ичида асосий ўринни тупроқ шўрланиши эгаллайди[4].
Ўзбекистон шароитида, айниқса жанубий вилоятларда суғориладиган
ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва шу асосда қишлоқ хўжалик
ўсимликларидан юқори ва сифатли ҳосил олиш ечимини кутаётган муаммолардан
бири ҳисобланади. Вегетация давомида ўсимликларни суғориш ишларини яхши
амалга оширмаслик ёки меъёрида кўп суғоришлар тупроқ мелиоратив ҳолатига
салбий таъсир кўрсатади. Чигит экиш мавсумида тупроқдаги намликнинг баъзан
меъёридан ошиб кетиши, ёки ёғингарчиликлар бўлмаслиги ҳисобига маълум
даражада тупроқ қурғоқчилиги ҳам кузатилади. Бундай пайтда чигитларнинг униб
чиқишига икки хил ноқулай экологик омил (қурғоқчилик
ва шўрланиш)
биргаликда таъсир қилади. Натижада уруғларнинг униш давомийлиги чўзилиб,
ўсимталарнинг сув таъминоти бузилади.
Тупроқ таркибидаги тузларнинг миқдори 0,5 фоиздан ошганда ўсимликларни
экиш унчалик мақсадга мувофиқ эмас. Агар тупроқ таркибида тузлар миқдори 0,20,5 фоиз атрофида бўлса, маданий ўсимликларни экиш тавсия қилинади, лекин
ҳосилдорлик
нисбатан паст бўлади. Бундай тупроқлар ўртача шўрланган
ҳисобланади. Тузлар миқдори 0,1-0,2 фоиз бўлса, ўсимликларни экиб, улардан
юқори ҳосил олиш мумкин ва бундай тупроқлар шўрланган ҳисобланмайди[5].
Ўсимликларнинг шўрга чидамлилиги уларнинг биологик хусусиятларига
боғлиқ ҳолда ўзгариб туради. Баъзи бир ўсимликларнинг шўрга чидамлилиги
юқори, лекин маҳсулдорлиги паст бўлади. Қишлоқ хўжалиги учун ўсимликларнинг
шўрга нисбатан чидамлилиги ва айни пайтда маҳсулдорлиги ҳам юқори бўлган
навлар муҳим ҳисобланади.
Шунинг учун ҳам экилаётган ва истиқболли ғўза навларининг у ёки бу
даражадаги тупроқ шўрланишларига бўлган мослашиши ва чидамлилик
даражасини ўрганиш катта назарий ва амалий аҳамиятга эга. Юқорида келтирилган
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маълумотларга асосланиб, тажрибаларимизда айрим ғўза навларининг маҳсулдорлигига тупроқ шўрланиши ва намлик даражалари таъсирининг экофизиологик
жиҳатларини ўрганиш мақсадида тажрибалар ўтказилди.
Тадқиқот объектлари ва услублари. Тажрибаларнинг объекти сифатида
ўрта толали ғўза навлари гуруҳига мансуб бўлган Бухоро-6, Бухоро-8, Бухоро-10,
Бухоро-102, С-6524 навларидан фойдаланилди. Бу навлар ҳозирги вақтда ҳам
республикамизнинг қатор вилоятларида кенг майдонларга экилмоқда. Тажрибалар
учун ўтлоқи- аллювиал тупроқлардан фойдаланилди. Бундай тупроқлар Бухоро
вилоятининг асосий майдонларини ташкил қилади. Тажрибалар учун олинган
тупроқнинг намлиги ва нам сиғими аниқланди. Шу иккала кўрсаткич асосида
тупроқнинг намлиги тўлиқ нам сиғими (Т.Н.С.)га нисбатан 70 ва 30 % даражасида
сақланди. Идишларда тупроқнинг ҳавода қуритилган массасига қараб хлор иони
бўйича турли даражадаги тупроқ шўрланишлари ҳосил қилинди. Дала
тажрибаларини ўтказишдан олдин тупроғи турли даражада шўрланган далалар
белгилаб олинди. Барча дала тажрибаларида суғоришдан олдинги тупроқ намлиги,
унинг ҳажмий оғирлиги ва дала нам сиғимини аниқлаш йўли билан тупроқдаги сув
танқислиги ўрганилиб, суғориш ишлари амалга оширилди.
Тадқиқот натижалари ва унинг муҳокамаси. Ўсимликларнинг шўрга
чидамлилиги улар онтогенезида ҳар хил бўлиб, дастлабки ўсиш босқичларида
шўрга чидамсиз бўлади. Вояга етган ўсимликлар танасида тўпланган зарарли тузлар
баъзан махсус безли ҳужайралар ва туклар ёрдамида ташқи муҳитга чиқарилиши
эвазига айрим ўсимликлар тузларнинг салбий таъсиридан холи бўлади. Бутун
ўсимликнинг экологик стресс омилларга сезгирлиги уларнинг ўсиши ва
ривожланиши давомида ўзгарувчан бўлади[6].
Вояга етган ўсимликлар танасида тўпланган зарарли тузлар махсус безли
ҳужайралар ва туклар ёрдамида ташқи муҳитга чиқарилади. Тупроқдаги зарарли
тузлар ўсимликларнинг ёшлик босқичларида кучли таъсир қилиб уларнинг нобуд
бўлишига сабаб бўлади ва гуллашдан кейинги босқичларда тузларнинг салбий
таъсири сезиларли даражада пасаяди.
Шўрланишнинг ўсимликлар ўсиши ва ривожланишига салбий таъсири икки
жиҳатдан иборат: осмотик стресс натижасида сув танқислиги ва кўп миқдорда
тўпланган заҳарли туз ионларининг таъсири оқибатида ионлар гомеостазининг
ўзгариши [7].
Тупроқда юқори концентрацияда тўпланган тузлар ёш ўсимталарнинг ўсиш
жараёнларини секинлаштиради, кўпчилик фаол физиологик реакциялар жадаллигини секинлаштиради ва натижада баргларнинг муддатидан олдин қаришига ҳамда
етук ўсимликларнинг нобуд бўлишига ҳам олиб келади[1].
Изланишлар натижасида ўрганилган ғўза навларининг ўсиш жадаллиги
тупроқдаги тузлар, яъни шўрланиш даражасига бевосита боғлиқлиги аниқланди.
Ўсиш жараёнларига шўрланишнинг кучли таъсири тупроқда сув танқис бўлган
шароитида энг юқори бўлди. Тупроқ намлиги мўътадил бўлган вариантларда ўсиш
жараёнларининг фаол кечиши кузатилди. Тузлар концентрациясининг ошиши
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билан барча навларнинг ўсиши иккала намлик шароитида ҳам секинлашиши қайд
этилди.
Тупроқ намлигининг мўътадил бўлиши тузларнинг салбий таъсирини
нисбатан юмшатиш эвазига, ўсимларнинг бўйи тупроқ қурғоқчилиги шароитида
ўсган ўсимликларга қараганда юқори бўлди. Тупроқ шўрланиши даражалари барча
навларнинг ўсиш жадаллигига ҳар хил таъсир кўрсатди. Бухоро-8 ва Бухоро-102
навларининг ўсиши икки хил намлик шароитида ҳам бошқа навларга нисбатан
юқори бўлди. С-6524 навида тупроқ қурғоқчилиги шароитида тузларнинг салбий
таъсир даражаси кучли намоён бўлиши қайд этилди.
Ўсимликларнинг ҳаётий жараёнларини, айниқса фотосинтетик хусусиятини
характерлашда баргларнинг ҳосил бўлиши фаоллиги ва уларнинг ривожланиш
даражалари катта аҳамиятга эга.
Шўрланиш даражасининг ошиши натижасида ғўза баргларининг ишлаш
самарадорлиги ва натижада маҳсулдорлиги ҳам камайиб, барглар томонидан
ўсимликларни озиқ модда билан таъминланиши секинлашади. Ўсимликларнинг
шўрга чидамлилиги уларнинг вегетация давомида ўзгариб, ривожланиш жараёнида
ошиб борди. Ғўзада қуруқ модданинг тўпланиш фаоллиги уларнинг шўрга
чидамлилик белгиларидан бири ҳисобланади.
Шўрга чидамли бўлган ғўза навларида чидамсизларига нисбатан қуруқ модда
кўпроқ тўпланади[8]. Кучли шўрланган шароитларда ўсимликларнинг нафас олиши
жадаллашиб, органик моддаларнинг ҳосил бўлиши нисбатан секинлашади[9].
Умуман олганда, тупроқ шўрланиши ва намлик даражаси ўрганилган барча
ғўза навларининг барг сатҳларининг кенгайишига салбий таъсир кўрсатди. Бундай
салбий таъсир кучига навларнинг жавоб реакцияси уларнинг биологик
хусусиятларига боғлиқ ҳолда ҳар хил бўлди.
Ўсимликлар ҳаётида ўсиш ва ривожланиш жараёнини ҳамда ҳосилдорликни
таъминлашда фотосинтез соф маҳсулдорлигининг аҳамияти беқиёс. Айниқса,
фотосинтез соф маҳсулдорлиги бевосита ўсимликларнинг биологик ва хўжалик
ҳосил салмоғи билан тўғри пропорционал боғлиқдир. Ўсимликлар қуруқ
массасининг 95 фоизини органик моддалар ташкил этади. Ушбу органик
моддаларнинг асосий қисми эса генератив органларнинг шаклланишига
сарфланади.
Хўжалик ҳосил салмоғини аниқлашда ютилган карбонат ангидрид ва тўпланган органик модданинг нисбати катта аҳамиятга эга. Ташқи муҳитнинг ноқулай
экологик омиллари (тупроқ шўрланиши ва қурғоқчилиги) таъсирида фотосинтез
соф маҳсулдорлигининг давомийлиги қисқаради, натижада ўсимликнинг
ассимиляцион маҳсулдорлиги ҳам камаяди. Бунда ютилган карбонат ангидрид ва
тўпланган органик модданинг нисбати ўртасида мувозанат бузилади.
Ғўзада қуруқ модданинг тўпланиш жадаллиги тупроқ шўрланиш даражаси
билан бевосита боғлиқ. Тупроқда тузлар концентрациясининг юқори бўлиши айни
пайтда ўсимлик абсолют массасининг паст бўлишига сабаб бўлади[10,11].
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Тажрибалар давомида ғўзанинг ўсиши ва ривожланишини белгилайдиган
кўрсаткичлар билан биргаликда ғўза навлари фотосинтезининг соф маҳсулдорлиги
ҳам аниқланди.
Олинган маълумотларга қараганда, фотосинтез соф маҳсулдорлиги тупроқ
шўрланиш даражаси ва намлик миқдорига қараб ҳар хил бўлди. Тупроқ намлиги
мўътадил бўлган шароитда тузларнинг салбий таъсир даражаси нисбатан паст, сув
танқислиги шароитида эса кучли бўлиши қайд этилди. Барча назорат
вариантларида ушбу кўрсаткичнинг қиймати тажриба вариантларига қараганда
юқори эканлиги аниқланди.
Тупроқ шўрланиш даражасининг ошиши барча навларда фотосинтез соф
маҳсулдорлигининг пасайишига сабаб бўлди. Бундай пасайиш даражаси қурғоқ-чил
вариантларида янада кучлироқ бўлиши қайд этилди. Тупроқ шўрланиш даражасига
боғлиқ ҳолда навлар ўртасида кескин фарқлар мавжудлиги ҳам аниқланди. Икки
хил намлик ва шўрланган вариантларда ҳам Бухоро-8 навида юқори, С-6524 навида
эса энг паст натижалар кузатилди. Навлар ўртасида бундай фарқларнинг аниқланиши уларнинг биологик ва навнинг индивидуал хусусиятларига ҳам боғлиқ бўлиши
мумкин.
Бунда навларнинг чидамлилик даражаси улардаги сув алмашинуви ва қатор
физиологик жараёнларнинг фаоллиги билан ҳам боғлиқлиги кузатилди. Шўрланиш
ва тупроқ қурғоқчилигининг биргаликдаги таъсири оқибатида барча навларнинг
мослашиш потенциалининг ўзгариши ва натижада ҳосил салмоғи ва сифати
пасайиши кузатилди.
Хулоса. Бухоро вилоятининг тупроғи шўрланган ҳудудларида районлаштирилган ғўза навларининг тупроқ шўрланиш даражаларига бўлган реакция нормаси
физиологик кўрсаткичларни ўрганиш асосида аниқланиб, бунда Бухоро-8 ва Бухоро102 ғўза навларининг тупроқ шўрланишига чидамлилик даражасининг юқори
эканлиги илмий асосланди. Тупроқ шўрланишининг қурғоқчилик билан биргаликдаги таъсири натижасида ўрганилган барча навларда юқоридаги кўрсаткичларнинг
кескин ўзгариши, айниқса кучли шўрланган шароитларда кузатилди.
Ўрганилган ғўза (Бухоро-6, Бухоро-8, Бухоро-10, Бухоро-102, С-6524)
навларининг тупроқ шўрланиш даражаларига нисбатан ҳимоявий мослашиш
реакциялари навларнинг биологик ва индивидуал хусусиятларига боғлиқ ҳолда ҳар
хил бўлиши қайд этилди.
Тупроқ шўрланишига нисбатан чидамли бўлган Бухоро-8 ва Бухоро-102
навларида сув алмашинуви ҳамда ҳосил ва унинг сифатини тавсифлайдиган кўрсаткичлар доирасида кескин ўзгаришлар кузатилмади. Олинган натижаларга асосланиб, жанубий вилоятларнинг тупроқ шўрланиши ва сув танқислиги кузатиладиган
майдонларига шўрга чидамли бўлган Бухоро-8 ва Бухоро-102 навларини экиш учун
тавсия қилиш мумкин.
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